|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ**  Số: 2695/QĐ-ĐHKT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2011-E**

**chương trình đào tạo bằng kép với Trường Đại học Ngoại ngữ**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ**

Căn cứ Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ công văn số 3639/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/10/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tốt nghiệp và cấp bảng điểm cho sinh viên chương trình đào tạo bằng kép;

Căn cứ vào Biên bản họp giữa Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ ngày 21/10/2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**Tính kết quả học tập các môn học thuộc khối kiến thức chung của ngành đào tạo thứ nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ vào kết quả học tập được tích lũy của ngành đào tạo thứ hai của Trường Đại học Kinh tế (danh sách môn học kèm theo) áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2011.

**Điều 2.**Trưởng các phòng chức năng, Chủ nhiệm khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Chủ nhiệm khoa Tài chính – Ngân hàng và các sinh viên khóa QH-2011 thuộc chương trình đào tạo bằng kép giữa Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  *-* Như Điều 2;  - ĐHQGHN (để báo cáo);  - Lưu: VT, ĐT, N7. | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG** |

**PGS.TS Nguyễn Ngọc ThanhDANH SÁCH CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC TÍNH KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**TRONG NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ**

*(Kèm theo Quyết định số 2695./QĐ-ĐHKT ngày 29/10/2013*

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)*

| **Số TT** | **Mã môn học** | **Môn học** | **Số tín chỉ** | **Số giờ tín chỉ** | | | **Môn học tiên quyết** *(ghi mã số các môn học tiên quyết)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lý thuyết*** | ***Thực hành*** | ***Tự học*** |
| 1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 | 2 | 21 | 5 | 4 |  |
| 2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 | 3 | 32 | 8 | 5 | PHI1004 |
| 3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 8 | 2 |  |
| 4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 7 | 3 | POL1001 |
| 5 | INT1004 | Tin học cơ sở | 3 | 24 | 21 |  |  |
| 6 |  | Ngoại ngữ cơ sở 1 | 4 | 18 | 36 | 6 |  |
|  | FLF1101 | Tiếng Anh cơ sở 1 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1201 | Tiếng Nga cơ sở 1 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1301 | Tiếng Pháp cơ sở 1 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1401 | Tiếng Trung cơ sở 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ngoại ngữ cơ sở 2 | 3 | 15 | 26 | 4 | Ngoại ngữ cơ sở 1 |
|  | FLF1102 | Tiếng Anh cơ sở 2 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1202 | Tiếng Nga cơ sở 2 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1302 | Tiếng Pháp cơ sở 2 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1402 | Tiếng Trung cơ sở 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ngoại ngữ cơ sở 3 | 3 | 15 | 26 | 4 | Ngoại ngữ cơ sở 2 |
|  | FLF1103 | Tiếng Anh cơ sở 3 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1203 | Tiếng Nga cơ sở 3 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1303 | Tiếng Pháp cơ sở 3 |  |  |  |  |  |
|  | FLF1403 | Tiếng Trung cơ sở 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cộng** | **23** |  |  |  |  |

Tính điểm tương đương môn Ngoại ngữ (4 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung) như sau:

- Ngoại ngữ A1 (4TC) tương đương Ngoại ngữ cơ sở 1 (4 TC).

- Ngoại ngữ A2 (5 TC) tương đương Ngoại ngữ cơ sở 2 (3 TC).

- Ngoại ngữ B1 (5 TC) tương đương Ngoại ngữ cơ sở 3 (3 TC).

**KT. HIỆU TRƯỞNG**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh**